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Introduction. Between 1843 and 1845 in Wielkopolska, a paper on temperance was published available 
in both German- and Polish-language versions. Since 1843, the periodical came out as “Central Paper 
on Temperance in the Grand Duchy of Poznań” (Pismo Centralne dla Sprawy Wstrzemięźliwości w Wielkim 
Księstwie Poznańskim), though in 1844 it came to be known as “Herald of Temperance in the Grand Duchy 
of Poznań” (Zwiastun Wstrzemięźliwości w Wielkim Księstwie Poznańskim). Its editor was a German physician 
La Roche and publisher – the Association for the Suppression of the Use of Vodka in the Grand Duchy of 
Poznań (Towarzystwo ku Przytłumieniu Używania Wódki w Wielkim Księstwie Poznańskim). This article presents 
the abstinence movement abroad and in Wielkopolska, anti-alcoholic prophylaxis and the persons with 
merits in the abstinence movement as discussed in the periodical. Close attention was paid to the editor 
and publisher of the paper concerned having two titles within the period of 1843 and 1845. 
Method. In the article an analysis of the content of the press has been applied. 
Discussion. “Central Paper on Temperance in the Grand Duchy of Poznań”, whose ﬁrst issue was released 
in 1843 and in 1844 was continued as “Herald of Temperance in the Grand Duchy of Poznań”, was meant 
to popularise coping with alcohol abuse in society. The paper initiated the editorial series of abstinence 
periodicals available in the Polish language in the 19th century. 
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S T R E S Z C Z E N I E
Wprowadzenie. W latach 1843–1845 w Wielkopolsce ukazywało się czasopismo w dwóch wersjach 
językowych (niemieckiej i polskiej). Periodyk wychodził początkowo od 1843 r. pod tytułem „Pismo 
Centralne dla Sprawy Wstrzemięźliwości w Wielkim Księstwie Poznańskim”, zaś w 1844 r. tytuł uległ 
zmianie na „Zwiastun Wstrzemięźliwości w Wielkim Księstwie Poznańskim”. Jego redaktorem był 
niemiecki lekarz La Roche, a wydawcą Towarzystwo ku Przytłumieniu Używania Wódki w Wielkim 
Księstwie Poznańskim. W niniejszym artykule, na podstawie treści zawartych w wymienionym periodyku, 
ukazano ruch abstynencki za granicą i w Wielkopolsce, działania proﬁlaktyczne oraz przedstawiono osoby 
zasłużone dla ruchu abstynenckiego. Szczególną uwagę poświęcono redaktorowi i wydawcy omawianego 
czasopisma. 
Metoda. W artykule zastosowano analizę zawartości prasy. 
Omówienie. „Pismo Centralne dla Sprawy Wstrzemięźliwości w Wielkim Księstwie Poznańskim”, którego 
pierwszy numer ukazał się w 1843, a jego kontynuacja w 1844 r. pod tytułem „Zwiastun Wstrzemięźliwości 
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Introduction 
Anti-alcoholic movement – historical outline
The alcohol, as one of the main addictive substances, has ac-
companied people from time immemorial. It was initially treated 
as an effective remedy, being indispensable for the proper func-
tioning of the human body and for treating many diseases. Its 
consumption was recommended by professional doctors as well 
as unprofessional medical practitioners. In the 16th century, alco-
hol came to be considered an intoxicating drink. It became popu-
lar in the 17th century, but it was only a century later that it made 
its way into human life, providing income for its producers and 
sellers and being an article of daily use for its consumers [1].
In 1785, American physician Benjamin Rush, acknowledged as 
a pioneer in the ﬁelds of psychiatry and physiology, published the 
paper An enquiry into the effects of ardent spirits upon the human body 
and mind. This widely recognised work, especially in England, laid 
solid scientiﬁc foundations for the anti-alcoholic movement that 
was coming into existence. Rush opposed to the consumption 
of so-called strong drinks and pointed out the disastrous conse-
quences of heavy drinking. He described the diseases caused by 
an excessive consumption of alcohol, and also negative impact 
of drinking on family life. In his opinion, strong drinks could as 
well be replaced by other lighter ones, like the wine or the beer. 
He additionally stated that towards the end of the 18th century in 
the United States approximately 4 thousand people yearly died of 
excessive drinking [2, 3].
It is correct to recognise the United States as the cradle of the 
anti-alcoholic movement with a religious and ethical message. 
The ﬁrst society promoting temperance came into being in 1808 
in Moreau in New York State, yet another in Boston. In 1826 more 
than a dozen “animators” of the temperance movement formed 
the organisation the American Temperance Society (ATS) also 
known as the American Society for the Promotion of Temperance 
which originally, likewise the societies in Moreau and Boston, de-
clared for the reasonable consumption of alcohol [2, 3, 4]. 
It was thanks to Julian Ursyn Niemcewicz that news of Rush, 
his activities and views on alcoholism could reach Polish territo-
ries. While staying in the States he met Rush (about 1807), and on 
his return to the country he shared his observations of alcohol-
ism probably with physician from Vilnius Jakub Szymkiewicz. In 
1818 Szymkiewicz published his “Paper on Drunkenness” (Dzieło 
o pijaństwie) which was regarded as the ﬁrst Polish manual on al-
cohology [1]. 
One of the ﬁrst temperance organisations to be found in Polish 
territories is the Rascal Society (Towarzystwo Szubrawców) that 
came into being on February 11th 1817 in Vilnius. Its initiator was 
Kazimierz Kontrym, but its ﬁrst chairman was Jakub Szymkie-
wicz. The principal foundation of this Society, as declared in the 
statutes, was among other things to overcome social pathologies, 
including alcoholism and gambling in particular. The Society was 
engaged in charitable, educational and journalistic activities as 
well as promoting positive personal patterns of conscientious-
ness, diligence and temperance in members [5]. 
Students in Vilnius in 1820 formed the Radiant Association 
(Związek Promienistych), as a link of Tomasz Zan’s Philomath Soci-
ety (Towarzystwo Filomatów). The Association proposed all toasts 
in milk, not wine, as had been practised so far. The aim of the 
Radiant Association and Philomath Society was a moral revival by 
giving up alcohol [6, 7].
Temperance was also promoted by journalists and men of let-
ters in periodical columns. A noteworthy instance is the article by 
an anonymous author, presented in 1816 in “Lviv Diary” (Pamiętnik 
Lwowski) [8] and composed of three parts: 1. The Effects of strong 
Spirits as studied by a Drinker of Water; 2. Further Study of the Effects 
of Strong Spirits; 3. Completion of Study of the Effects of strong Spirits. 
Moreover, in the press in Vilnius, for instance the “Vilnius Journal” 
(Dziennik Wileński), and especially in the press organ of the Rascal 
Society, i.e. the “Cobblestone News” (Wiadomości Brukowe), there 
were articles that condemned drunkenness and promoted living 
in sobriety. The columns of the “Cobblestone News” were full of 
texts aimed at drunkards. It was interesting how the editorial staff 
initiated publication of a register of the most heavy drinkers [5]. 
The news of the ﬁrst temperance achievements quite quickly 
reached the residents of Polish territories in Prussian State. They 
certainly knew about the activities of German teetotallers, who in 
1830 in Hamburg formed temperance societies. According to the 
recommendations of the Ministry of Foreign Affairs, in the latter 
half of the thirties of the 19th century, circular letters in support 
of the temperance movement appeared sent by the chairmen of a 
district of Prussia. Supposedly, that ministerial circular contribut-
ed to form a society in the town of Książ in 1836, which was made 
up of city council representatives, clergymen and inn-keepers. 
Both Catholics and Protestants took active part in it. The aim of 
society in Książ was to limit the selling of alcoholic beverages to 
excessive consumers [9, 10].
It seems though that yet another society appeared on Au-
gust 3rd 1837 in the small Pomeranian town of Sztum. During the 
founders’ meeting, temperance society in Sztum was joined by 
another 367 members, which as regarding the conditions of that 
place was a considerable number. This developed quite success-
fully as in 1839 it consisted of as many as 687 members. They set 
a sufﬁciently good example to motivate the residents of other Po-
meranian towns or villages. Soon afterwards, a number of simi-
lar societies came into being, such as that in Toruń, Nowe Miasto 
or Chełmża. On November 6th 1837, a temperance society was 
formed in Olsztyn, being the ﬁrst of its kind in the Warmia Region. 
It is noteworthy that the Olsztyn society was organised by inn-
keepers and pub-owners themselves, which indicates the found-
ers were more in favour of impeding that laudable initiative than 
supporting it. There is however no information available of the 
activities of society [10-12].
The beginnings of the abstinent press
Since 1815, the territories of Wielkopolska, which in the course 
of the partitioning process came under Prussian rule, were ofﬁ-
cially known as the Grand Duchy of Poznań. The social, economic 
and political situation in this area originally favoured the de-
velopment of the press. However, as early as October 18th 1819, 
Friedrich Wilhelm III issued a royal edict that they would impose 
preventive censorship over all prints. In 1820, on the strength of 
Prussian Chancellor Karl August von Hardenberg’s order, they in-
troduced censorship over newspapers and magazines among oth-
er things. At the same time, they banned, for instance, publication 
w Wielkim Księstwie Poznańskim”, miało na celu popularyzację walki z alkoholizmem wśród 
społeczeństwa. Czasopismo zapoczątkowało serię wydawanych po polsku w XIX wieku periodyków 
o charakterze abstynenckim. 
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of all sorts of religious and political polemics. They exerted strict-
er control of the press only within the period of 1824–1827. Then 
they formulated a principle that every single periodical publica-
tion could be started only with permission of a chief president of a 
province. In 1831 they charged the Ministry of External Affairs and 
the Ministry of Internal Affairs with the censorship of the press. 
Censorship statutes required an editor’s name to be necessarily 
placed in newspapers and magazines. In 1834 in Prussian sector 
of partitioned Poland, they had to respect the order that banned 
the import of Polish writings from other sectors and from abroad 
without permission of the chief council of censorship in Berlin. 
Regulations dated from 1840 lifted censorship on publications of 
more than 20 sheets, and imposed stricter penalties for the distri-
bution of forbidden prints. What is more, they improved the publi-
cation conditions of the monthly periodicals. Those in power paid 
attention to the predominant journalistic opinions concerning 
the attitude of Austria and Russia towards Polish people. It was 
not a problem to grant concessions to German and conservative 
Polish periodicals [13, 14, 15].
Until 1848, censorship in the Grand Duchy of Poznań was 
actually quite liberal. Censors’ functions were then performed 
by Poles mainly who, as it can be read in Bartłomiej Szyndler, 
fulﬁlled their duties without excessive zeal, though editors and 
authors sometimes had big problems with German publishers 
and printers who were not always willing to publish Polish books 
or press [15]. 
The situation of publishing press discussed above did not refer 
to the monthly periodical concerned in this article that was com-
ing out in both German- and Polish-language versions, with the 
editor-in-chief La Roche and the publisher – the Association for 
the Suppression of the Use of Vodka in the Grand Duchy of Poznań. 
Prussian censorship was not either a problem for the abstinent 
quarterly called “Zentralblatt sämmtlicher Enthaltsamkeits- und 
Mässigkeits-Vereine in Ost-und Westpreussen” published since 
1841, being the press organ of temperance society in Królewiec 
since 1840. The authorities of the administration district in Olsz-
tyn encouraged subscription to that periodical and declared that 
the prints of similar context would be published in the future, also 
in the Polish language. In view of its language and its Protestant 
publisher, the periodical was not popular with Polish Catholic 
readership of the Warmia Region [10].
In 1841, the Association for the Suppression of the Use of Vod-
ka in the Grand Duchy of Poznań began issuing its own publica-
tion. Till the end of 1842, it was issued quarterly and had the Ger-
man title “Centralblatt für die Enthaltsamkeits- Angelegenheiten 
in Grossherzogthum Posen”. Its publisher was the Association’s 
management, and its editor was German physician La Roche [2, 
16]. In 1843 the periodical came out in the Polish-language ver-
sion known as “Pismo Centralne dla Sprawy Wstrzemięźliwości 
w Wielkim Księstwie Poznańskim” (Central Paper on Temper-
ance in the Grand Duchy of Poznań), though in 1844–1845 it was 
brought out with a new title “Zwiastun Wstrzemięźliwości w 
Wielkim Księstwie Poznańskim” (Herald of Temperance in the 
Grand Duchy of Poznań). In 1843–1845, each publication had con-
tent a lot different from that in newspapers and magazines with 
general, social, political, economic and even literary features. 
Columns of both titles contained texts referring to the issue of 
alcoholism, its disastrous consequences and the information of 
how to overcome that sort of addiction. Those were the contents 
that did not threaten the state or Prussian ruler, but at the out-
most affected the proﬁts of alcohol-producers and its sellers. In 
addition, those were niche contents, and their few readers were 
mainly the members of the Association for the Suppression of 
the Use of Vodka in the Grand Duchy of Poznań ofﬁcially obliged 
to read the periodical, subscribe to it and popularise it among 
the society.
In the article, the authoress has presented the formal, edito-
rial and content aspects of this periodical circulating in 1843–1845 
under two titles.
Materials and method 
The abstinence press constitutes niche subject matter pretty 
peculiar at the same time. The monthly periodical, which was 
published in Wielkopolska in the forties of the 19th century un-
der the title “Central Paper on Temperance in the Grand Duchy of 
Poznań” (1843) and which a year later changed its name to “Herald 
of Temperance in the Grand Duchy of Poznań” (1844–1845), was 
mentioned only in the book by Józef Burszta [2] and the articles 
by Ludwik Formanowicz [17, 18], J.S. Witkowski [19] and Izabela 
Krasińska [20].
The present article employed the analysis of the content of 
27 texts extracted from 36 issues of the titles under research (i.e. 
qualitative method). They described the abstinence movement in 
the Grand Duchy of Poznań as well as the persons with merits in 
it. Analysis of the press content revealed formal aspects of the 
titles under research, including for instance their composition, 
publisher, print, circulation and price. Quantitative analysis of the 
press content was not conducted due to the insufﬁcient number 
of adequate articles.
Discussion 
In Wielkopolska, La Roche contributed a lot to promoting al-
coholic temperance. He was a German surgeon of French descent 
and of ﬁrm and energetic character, who was district physician. 
He ﬁrst lived in Zbąszyn, and afterwards in Bnin and Kórnik [11, 
12, 17, 18]. As a physician he knew the negative impact of alcohol 
on the human body and as a welfare worker he was the posses-
sor of ﬁne observational abilities. He acquainted himself with 
advantages and disadvantages of a local community. He was re-
ferred to as a fanatic activist-idealist and philanthropist by Józef 
Burszta [2].
La Roche initiated in 1840 the abstinence organisation known 
as the Association for the Suppression of the Use of Vodka in the 
Grand Duchy of Poznań which was the ﬁrst of its kind in Wielko-
polska and undoubtedly one of the best-known ones in those ter-
ritories. This Society edited the Polish-language periodical “Cen-
tral Paper on Temperance in the Grand Duchy of Poznań” (1843), 
which in 1844–1845 continued as “Herald of Temperance in the 
Grand Duchy of Poznań”. The Polish-language version of the pe-
riodical proved an insufﬁcient and even incompetent interpreta-
tion of the German original [19]. It is believed that the real seat of 
the Association and the editorial ofﬁce of the periodical was Bnin 
nearby Kórnik. The periodical was edited in Poznań at Bussy’s edi-
torial ofﬁce [16].
The Association received support from the government. On 
July 30th 1844, Prussian general post-ofﬁce clerk named Nagler in 
a circular letter to post-ofﬁces in Prussia granted reduced postage 
rates for the mail sent by the temperance societies (Temperance 
Society in Królewiec and the Association for the Suppression of 
the Use of Vodka in the Grand Duchy of Poznań in Kórnik). How-
ever, an administrated district in Bydgoszcz issued (about 1838) 
2500 copies of Doctor Friedrich Liebetrut’s brochure entitled “The 
Uses and negative Effects of Vodka Drinking – a true and simple 
lesson for the Polish Nation wishing to avoid Poverty and Tempo-
ral and Eternal Perdition” (Pożytek i szkodliwość picia wódki, wierna, 
prosta nauka dla narodu polskiego, chcąc uniknąć ubóstwa, doczesnego 
i wiecznego zatracenia) translated into Polish by Henryk Siemian-
owski, a teacher from Koronowo. It was really distributed among 
the community, and it was recommended in the columns of the 
periodical discussed [17, 19–22].
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Owing to La Roche’s dedication, the Association for the Sup-
pression of the Use of Vodka in the Grand Duchy of Poznań at 
last opened a few branches in Dobrzyca, Kruszwica, Tuchorza, 
Zbąszyn and Zduny. In 1840, it consisted of about 240 members. 
Among its activists there were Poles, mainly teacher Mrowicz from 
Kruszwica and parish-priest of Dobrzyca – Franciszek Kociński. 
Nevertheless, the Association’s activists were mostly Germans. La 
Roche remarked pointedly that the Association for the Suppres-
sion of the Use of Vodka in the Grand Duchy of Poznań, which was 
mainly conducted by Prussian clerks and Protestant parsons, was 
not developing successfully due to a lack of members. This was 
because the authorities were predominantly Germans, presum-
ably Protestants. The Poles for a change were concerned with the 
temperance movement conducted by Roman Catholic clergy. In 
speciﬁc parishes since mid-1844, there were church temperance 
associations coming into existence. The associations of the Im-
maculate Heart of the Blessed Virgin Mary consisted of about 100 
thousand people of all classes [2, 17, 19, 20, 21, 23, 24]. Despite the 
high membership of the movement, it cannot be considered in 
terms of national and religious relations, but only the social ones. 
The priests did not oppose the secular initiative promoting tem-
perance, but even supported it as proven by the circular published 
on November 21th 1843 by capital curate and general administra-
tor of Gniezno and Poznań archdiocese priest Stanisław Gajerow-
icz. It requested priests’ willingness for the Association and ﬁnan-
cial support of that secular temperance [19, 20, 25]. 
In 1843, La Roche participated in the ﬁrst general assembly of 
deputy temperance associations from Germany and the Grand 
Duchy of Poznań, which took place in Hamburg [26]. On February 
19th 1845, the Association for the Suppression of the Use of Vodka 
in the Grand Duchy of Poznań celebrated its 5th anniversary in 
Poznań attended by over 600 people. Among the invited guests 
there were representatives of the ruling and intellectual elite of 
Wielkopolska. “Herald of Temperance” reported on the anniver-
sary celebrations. The Association probably ceased its activities as 
following the political unrest in 1846–1848 [17, 21, 27]. 
In view of the fact that the discussed periodical was available in 
the German language in 1841–1842, it was not much widespread, 
especially among the Poles. The Association’s Management had 
the view to spreading their achievements, and having received 
support of many persons of inﬂuence, particularly the archbishop 
of Gniezno and Poznań, Marcin Dunin Sulgostowski, in January 
1843, it began to publish a German- and Polish-language version 
of periodical. It was then that the circulation frequency of the pe-
riodical changed from quarterly to monthly and in 1843 twelve 
issues were edited. The circulation of the German edition reached 
3000 copies, while that of the Polish was only 1000. The price of 
yearly subscription was 3 Polish zlotys paid in advance. Readers 
could subscribe in all post-ofﬁces within the area of Wielkopolska. 
Each issue was 8 pages of two-columned sheets in size, with 96 
pages of the text published throughout the year. The periodical 
was not illustrated, with the exception of the decorated vignette. 
It was hard to divide it into sections since for instance issue No 
8 consisted of only one text “Appeal to all friends of the People” 
(Odezwa do wszystkich przyjaciół ludu) dedicated to alcohol con-
sumption and anti-alcoholism [16, 28]. And each issue was pre-
ceded with a motto taken from Ignacy Krasicki’s satire “Drunken-
ness” (Pijaństwo): 
“See the man taken by the power of the drink
Apparently human, among animal species
Deserves to be placed when reason gets drunk,
And taking on beastly guise against nature of his own.”
The editorial staff encouraged particularly physicians, teach-
ers, clerks, landowners of Polish and German nationalities as well 
as Catholic and Protestant clergymen to subscribe to the monthly 
periodical. They were supposed to promote moral behaviour in 
the community and instruct less educated people in the disas-
trous impact of alcohol abuse on human health and life. The edi-
torial staff appealed to intellectuals and landowners to be merci-
less towards drunkards and encouraging them to join temperance 
societies [16].
The periodical column was full of articles intended to instruct 
(i.e. warn and reprimand) its middle- and lower-class readers in 
how disastrous excessive drinking could be. They were warned 
that alcohol could be the cause of family misfortunes, includ-
ing death, crime and suicides. They appealed to stay temperate 
as strong drinks could lead to many diseases, including psychic 
ones. They emphasised that it is extremely difﬁcult to treat alco-
holism and that a stay in a treatment facility can be very painful 
[29–31].
La Roche initiated the publication of a series of articles in 
which physicians from Germany and Wielkopolska expressed 
their views on alcoholism. There were comments by physicians 
from Osnabrück, Lübeck, Münster, district surgeon Seidel, military 
physician Ossner, royal regiment physician Sinogowitz, court phy-
sician Carus from Saxony, or practitioner Eisner [32–38]. La Roche 
described the collection of their observations and published them. 
It was available only in the Association’s seat and bookshops of 
Wielkopolska [39].
Particularly interesting were the texts dedicated to the activi-
ties of the Association for the Suppression of the Use of Vodka in 
the Grand Duchy of Poznań. For instance, according to the statutes 
of Dobrzyca Association branch, everyone who abstained from al-
cohol and encouraged especially inmates, relatives and friends to 
act the same way could become the Association’s member. Mem-
bers were obliged to subscribe to, read and popularise their own 
press organ. One could become the society’s member after swear-
ing an oath and registration. The brief report of the activities of 
the Association’s branch in Tuchorza near Wolsztyn reveals that 
in 1843 it consisted of 59 members, including village administra-
tors and town councillors. It was Thüm the police ofﬁcer of the 
Wolsztyn district, who was in charge of all activities [40, 41].
In December 1843 the editorial-staff of the periodical noti-
ﬁed its readers and subscribers that by January 1844 the periodi-
cal would change its title to “Herald of Temperance in the Grand 
Duchy of Poznań”. Despite this, they preserved both Polish- and 
German-language versions, the same editor and publisher, the 
printers, edition frequency, motto, even vignette, annual set-vol-
ume, two-column sheet layout and price.
Only the content changed a bit. There were more articles by 
the residents of Wielkopolska to be found there, such as the ones 
by priest Franciszek Kociński (Pobudka do trzeźwości – “Waking up 
to Temperance”), teacher Mrowicz (Wódka, tyran ludzkości – “Vod-
ka, the Tyrant of Humanity”). Particular attention deserved the 
publication in the periodical of a short story by an anonymous 
writer entitled Grzegorz spod Racławic (“Grzegorz from Racławice”). 
Its action was set under the rule of Casimir Jagiellon [42, 43, 44]. 
The columns of the periodical contained reprints of the articles 
submitted earlier in Polish press among other things, like Głos 
Prawdy (“Voice of Truth”) or Galicja (“Galicia”) [45, 46]. Those were, 
however, rare editorial achievements. Still predominant was the 
content concerning the temperance movement in Germany, like 
Central Temperance Union (Centralny Związek Wstrzemięźliwości) 
in Westfalen [47].
They also included interesting information of the temperance 
movement developing beyond Germany. They wrote for instance 
about Irish Capuchin monk father Teobald Mathew, whose activi-
ties in 1838–1842 contributed to lower alcohol consumption in 
Ireland [48].
“Herald of Temperance in the Grand Duchy of Poznań” dis-
cussed temperance achievements of German clergyman priest 
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Mateusz J. Seling, who during his journey to England met father 
Teobald Mathew and, impressed by his personality and activities, 
started a crusade against alcoholism. For instance, in Meppen in 
Saxony, a city of 2079 dwellers, he founded a temperance asso-
ciation consisted of 1000 members. Seling’s activities proved par-
ticularly helpful for the local villagers who, as impressed by his 
homilies, did try to reduce their alcohol drinking [49]. 
The importance of “Herald of Temperance in the Grand Duchy 
of Poznań” is proven by the fact that even other publishers in 
Poznań, like the ones of the literary periodical “Scientiﬁc Pro-
claimer” (Orędownik Naukowy) popularised Herald of Temperance 
among its readers. It encouraged publication of domestic alcohol-
ic issues rather than the foreign English equivalents [50]. The con-
tent of the periodical discussing the issues of alcoholism in the 
area of Wielkopolska could far better appeal to the readers than 
the content of foreign origin, even including remedial measures.
Conclusions 
Most of the texts forming the columns of the two periodical 
titles discussed above have been left unnamed. One should then 
presuppose that they were written by publisher La Roche him-
self. The texts mostly signed included the decrees of Prussian 
authorities (e.g. ones of  Prince Heinrich LXII Reuss von Schleiz, 
general post-ofﬁce clerk Nagler), letters, sermons of Catholic 
and Protestant priests or ecclesiastical dignitaries (e.g. bishop of 
Tarnów diocese priest Józef Grzegorz Wojtarowicz, administrator 
of Kielce-Kraków diocese priest Ludwik Łętowski, parish priest of 
St Mary’s Church in Frankfurt on Oder Doctor Christian Wilhelm 
Spieker, parson from Hannover Hermann Wilhelm Bödeker, priest 
Stanisław Gajerowicz).
La Roche appealed to teachers and subscribers, though in 
vain, to be friendlier towards the periodical and the Association 
by making ﬁnancial contributions and increasing purchase and 
subscriptions [39]. In a situation like that La Roche started hav-
ing ﬁnancial problems and in January 1846 was forced to suspend 
further publication of “Herald of Temperance in the Grand Duchy 
of Poznań”. Poor development of the monthly and its consequent 
downfall were then inevitable. At that time, also economic, social 
and literary periodicals were at risk of downfall, let alone niche 
titles of speciﬁc content.
The principle underlying the periodical was certainly to assimi-
late the two distinct Polish and German nationalities and as many 
as three class-elements of landowners, clergy and townspeople. 
According to La Roche, it was meant to help overcome alcoholism, 
but ﬁnally it proved a failure [2].
The aim of the abstinent press as illustrated by the titles of 
the periodicals concerned in this article was to make a potential 
reader pay attention not solely to alcoholic matters. Several of 
temperance periodicals also discussed drug-addiction, excessive 
consumption of meat, sexual licentiousness as well as gambling. 
It was only during the inter-war period (1918–1939) that the ab-
stinence press ﬁrst came to be devoted to drug-addiction. The 
above is evident from the analysis of the content of speciﬁc titles. 
The research work conducted by the authoress conﬁrmed that in 
Polish territories during the partition period and among Polish 
emigrants abroad until 1914, there were at least 25 periodical ti-
tles on temperance in print. The titles researched were brought 
out in Polish or, at least as in the case discussed, in both language 
versions including Polish. 
Wprowadzenie
Ruch przeciwalkoholowy – rys historyczny
Alkohol jako jedna z głównych substancji uzależniających 
towarzyszył ludziom od zawsze. Początkowo uznawano go za 
skuteczny środek leczniczy, niezbędny do prawidłowego funk-
cjonowania organizmu i leczenia wielu chorób. Jego spożywanie 
zalecali zarówno wykwaliﬁkowani lekarze, jak i osoby amatorsko 
zajmujące się medycyną. Od XVI wieku alkohol zaczęto uznawać 
za napój wyskokowy. Popularność zyskał w XVII wieku, na dobre 
zagościł jednak w następnym stuleciu, stając się źródłem docho-
dów dla jego wytwórców i sprzedawców, a dla konsumentów – ar-
tykułem codziennego użytku [1]. 
W 1785 r. amerykański lekarz Beniamin Rush, uznawany 
w USA za pioniera psychiatrii i ﬁzjologii, opublikował pracę An 
inquiry into the effects of ardent spirits upon the human body and mind 
(Badanie wpływu napojów alkoholowych na ludzkie ciało i umysł). Dzie-
ło szeroko rozpowszechnione, zwłaszcza w Anglii, dało naukowe 
podstawy powstającemu ruchowi przeciwalkoholowemu. Rush 
był przeciwnikiem spożywania tzw. mocnych trunków i łączył 
„niekorzystne następstwa picia właśnie z nimi”. Opisywał choro-
by wywołane przez nadmierne ich spożywanie, jak również nega-
tywne następstwa picia alkoholu dla życia rodzinnego. Uznał, że 
mocne trunki można znakomicie zastąpić innymi, np. winem czy 
piwem. Stwierdził ponadto, że w Stanach Zjednoczonych z powo-
du nadużywania  napojów alkoholowych pod koniec XVIII wieku 
umierało rocznie ok. 4 tysiące osób [2, 3]. 
Za kolebkę ruchu przeciwalkoholowego z religijnym i etycznym 
przesłaniem należy uznać Stany Zjednoczone. W 1808 r. w More-
au w Stanie New York powstało pierwsze towarzystwo propagu-
jące wstrzemięźliwość, kolejne – w 1813 r. w Bostonie. W 1826 r. 
kilkunastu „animatorów ruchu trzeźwościowego” utworzyło or-
ganizację, zwaną Amerykańskim Stowarzyszeniem Popierania 
Trzeźwości (American Society for the Promotion of Temperance), która 
początkowo, podobnie jak towarzystwa w Moreau i Bostonie, opo-
wiadała się za umiarkowanym spożywaniem alkoholu [2–4]. 
Na ziemie polskie informacje o Rushu, jego działalności i po-
glądach na kwestie alkoholizmu, dotarły za sprawą Juliana Ursyna 
Niemcewicza. Przebywając w Stanach Zjednoczonych, spotkał się 
on z Rushem (ok. 1807 r.) i po powrocie do kraju swymi spostrze-
żeniami dotyczącymi problemu alkoholizmu podzielił się praw-
dopodobnie z wileńskim lekarzem Jakubem Szymkiewiczem. 
W 1818 r. Szymkiewicz opublikował bowiem Dzieło o pijaństwie 
uznawane za pierwszy polski podręcznik alkohologii [1].
Za jedną z pierwszych na ziemiach polskich organizacji o ce-
chach abstynenckich można uznać powstałe 11 lutego 1817 r. 
w Wilnie Towarzystwo Szubrawców. Jego inicjatorem był Kazi-
mierz Kontrym, a pierwszym prezesem – Jakub Szymkiewicz. Za-
łożeniem Towarzystwa Szubrawców, określonym w statucie, było 
m.in. przezwyciężanie patologii społecznych, a zwłaszcza alko-
holizmu i hazardu. Towarzystwo prowadziło działalność charyta-
tywną, oświatową i publicystyczną oraz kształtowało pozytywne 
wzorce osobowe swoich członków, charakteryzujące się sumien-
nością, pracowitością i wstrzemięźliwością [5].
Z działalnością Towarzystwa Szubrawców zaznajomieni byli 
wileńscy studenci, którzy w 1820 r. utworzyli Związek Promie-
nistych (Towarzystwo Przyjaciół Pożytecznej Zabawy), czyli tzw. 
„jawną przybudówkę” Towarzystwa Filomatów. Inicjatorem był 
Tomasz Zan. „Promieniści” wszelkie toasty wznosili mlekiem, 
a nie winem, jak było to dotychczas praktykowane. Celem Związ-
ku Promienistych oraz Towarzystwa Filomatów było dążenie do 
odrodzenia moralnego, np. poprzez rezygnację z konsumpcji al-
koholu [6, 7].
Abstynencję od alkoholu propagowali też publicyści i literaci 
na łamach wydawnictw periodycznych. Warto wspomnieć m.in. 
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o artykule anonimowego autora, ogłoszonym w 1816 r. na łamach 
„Pamiętnika Lwowskiego” w trzech częściach: 1. Badania skutków, 
jakie sprawują mocne trunki, przez pijącego wodę; 2. Dalszy ciąg badań 
skutków, które sprawują mocne trunki; 3. Dokończenie badań skutków, 
które sprawują mocne trunki [8]. 
Ponadto w prasie wileńskiej, np. „Dzienniku Wileńskim”, a zwłasz-
cza w organie prasowym Towarzystwa Szubrawców, czyli „Wiado-
mościach Brukowych”, pojawiały się artykuły potępiające pijaństwo, 
a propagujące życie w trzeźwości. Łamy „Wiadomości Brukowych” 
wypełniało szereg tekstów wymierzonych w osoby nadużywające 
alkoholu. Ciekawie zapowiadała się inicjatywa redakcji, zmierzająca 
do publikowania wykazu największych pijaków [5].
Wiadomości o pierwszych dokonaniach trzeźwościowych za-
częły dość szybko docierać do mieszkańców ziem polskich pań-
stwa pruskiego. Wiedzieli oni zapewne o działalności abstynentów 
niemieckich, którzy w 1830 r. w Hamburgu, założyli towarzystwa 
wstrzemięźliwości. W wyniku zaleceń Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych, w drugiej połowie lat trzydziestych XIX w., zaczęły 
wychodzić okólniki popierające ruch trzeźwości. Wysyłali je preze-
si rejencji w państwie pruskim. Na mocy ministerialnego okólnika 
doszło przypuszczalnie do zorganizowania w 1836 r. towarzystwa, 
skupiającego w Książu przedstawicieli władz miejskich, duchow-
nych oraz szynkarzy. Działali w nim zarówno katolicy, jak i ewan-
gelicy. Celem towarzystwa było ograniczenie sprzedaży napojów 
alkoholowych osobom nadmiernie je spożywającym [9, 10].
Kolejne towarzystwo, jak się wydaje, powstało 3 sierpnia 
1837 r. w niewielkiej pomorskiej miejscowości Sztum. Podczas 
zebrania założycielskiego w szeregi Towarzystwa Wstrzemięź-
liwości w Sztumie wstąpiło 367 członków, co jak na warunki tej 
miejscowości stanowiło pokaźną liczbę. Towarzystwo rozwijało 
się niezwykle pomyślnie, gdyż w końcu 1839 r. odnotowało już 
687 członków. Dobry przykład Sztumu podziałał motywująco na 
mieszkańców innych pomorskich miejscowości. Wkrótce bowiem 
powstało kilka tego typu towarzystw, np. w Toruniu, Nowym Mie-
ście czy Chełmży. Dnia 6 listopada 1837 r. powstało towarzystwo 
wstrzemięźliwości w Olsztynie, jako pierwsze na Warmii. Warto 
odnotować, że towarzystwo w Olsztynie zorganizowali sami wła-
ściciele gospód oraz szynkarze. Wszystko wskazuje więc na to, że 
założycielom chodziło raczej o zahamowanie tej szczytnej inicja-
tywy, aniżeli jej poparcie. Brak jednak informacji o przejawach 
działalności tego towarzystwa [10, 11, 12].
Początki prasy abstynenckiej
Od 1815 r. ziemie Wielkopolski, które w wyniku rozbiorów do-
stały się we władanie pruskie, funkcjonowały pod oﬁcjalną nazwą 
Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Sytuacja społeczno-gospodar-
cza oraz polityczna na tym obszarze początkowo sprzyjała roz-
wojowi prasy. Jednak już 18 października 1819 r. edyktem królew-
skim Fryderyka Wilhelma III wprowadzono „cenzurę prewencyjną 
wszelkich druków”. Natomiast w 1820 r. na mocy instrukcji kanc-
lerza Prus, Karla Augusta von Hardenberga, ustanowiono m.in. 
cenzurę gazet i czasopism, zakazując np. publikacji wszelkich 
polemik religijnych i politycznych. Zaostrzenie kontroli prasy na-
stąpiło dopiero w latach 1824–1827. Wprowadzono wówczas za-
sadę, że wszelkie wydawnictwa periodyczne mogą być zakładane 
jedynie za zgodą „naczelnego prezesa prowincji”. W 1831 r. cen-
zurę prasy powierzono Ministerstwu Spraw Zewnętrznych oraz 
Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. Ustawy o cenzurze wymaga-
ły, aby w gazetach i czasopismach obowiązkowo zamieszczać na-
zwisko redaktora. W 1834 r. w zaborze pruskim obowiązywało za-
rządzenie zakazujące sprowadzania tutaj pism polskich z innych 
zaborów oraz z zagranicy bez pozwolenia „naczelnego kolegium 
cenzury w Berlinie”. Przepisy z 1840 r. uchylały obowiązek cenzu-
rowania publikacji o objętości powyżej 20 arkuszy, ale zaostrzały 
kary za kolportaż druków zakazanych. Weszły ponadto w życie 
ułatwienia dotyczące pism ukazujących się z częstotliwością mie-
sięczną. Śledzono jednak wszelkie wypowiedzi publicystyczne 
odnoszące się np. do stosunku Austrii i Rosji do Polaków. W marcu 
1846 r. nakazano, aby dalsze wydawanie polskich kwartalników 
oraz miesięczników uzależnić od uzyskania przez ich redakcje 
nowych koncesji. Bez większego problemu koncesje otrzymywały 
pisma wychodzące w języku niemieckim oraz polskie periodyki 
konserwatywne [13–15]. 
W Wielkim Księstwie Poznańskim cenzura do 1848 r. była jed-
nak dość liberalna. Funkcje cenzorów sprawowali wówczas głów-
nie Polacy, którzy obowiązki swe, jak pisze Bartłomiej Szyndler, 
wypełniali „bez przesadnej gorliwości”. Inna sprawa, że redakto-
rzy i autorzy mieli niekiedy duże kłopoty z niemieckimi wydaw-
cami i drukarzami, którzy nie zawsze chcieli publikować polskie 
książki czy prasę [15]. 
Opisana sytuacja prasowo-wydawnicza nie odnosiła się do sta-
nowiącego przedmiot niniejszego artykułu miesięcznika ukazują-
cego się w dwóch wersjach językowych (niemieckiej i polskiej), na 
czele z niemieckim redaktorem (La Roche) i wydawcą (Towarzy-
stwem ku Przytłumieniu Używania Wódki w Wielkim Księstwie 
Poznańskim). Z pruską cenzurą nie miał również kłopotów wy-
chodzący od 1841 r. kwartalnik abstynencki „Zentralblatt sämm-
tlicher Enthaltsamkeits- und Mässigkeits-Vereine in Ost- und We-
stpreussen”, organ prasowy istniejącego od 1840 r. Towarzystwa 
Wstrzemięźliwości w Królewcu. Władze rejencji olsztyńskiej za-
chęcały do prenumeraty tego periodyku i zapowiadały, że w przy-
szłości będą wydawane podobnej treści druki, również w języku 
polskim. Pismo to z uwagi na język oraz ewangelickiego wydawcę 
nie cieszyło się poczytnością wśród Polaków–katolików zamiesz-
kujących Warmię [10]. 
W 1841 r. Towarzystwo ku Przytłumieniu Używania Wódki 
w Wielkim Księstwie Poznańskim rozpoczęło wydawanie własne-
go organu prasowego. Do końca 1842 r. ukazywał się on z często-
tliwością kwartalną i nosił niemiecki tytuł „Centralblatt für die 
Enthaltsamkeits-Angelegenheiten im Grossherzogthum Posen”. 
Wydawcą była dyrekcja Towarzystwa, a redaktorem niemiecki 
lekarz La Roche [2, 16]. W 1843 r. czasopismo ukazało się w pol-
skiej wersji językowej jako „Pismo Centralne dla Sprawy Wstrze-
mięźliwości w Wielkim Księstwie Poznańskim”, zaś w latach 
1844–1845 było wydawane pod zmienionym tytułem – „Zwiastun 
Wstrzemięźliwości w Wielkim Księstwie Poznańskim”. W latach 
1843–1845 w obu wymienionych tytułach można było znaleźć tre-
ści zgoła odmienne od tych ukazujących się w gazetach i czasopi-
smach o charakterze ogólnoinformacyjnym, społeczno-politycz-
nym, gospodarczym, a nawet literackim. Na szpaltach obu tych 
tytułów zamieszczano bowiem teksty związane z zagadnieniem 
alkoholizmu, jego negatywnymi skutkami oraz walką z tym na-
łogiem. Były to więc treści nie zagrażające państwu i władcy pru-
skiemu, a co najwyżej godzące w interesy producentów i sprze-
dawców alkoholu. Ponadto miały one charakter niszowy, a ich 
nielicznymi czytelnikami byli głównie członkowie Towarzystwa 
ku Przytłumieniu Używania Wódki w Wielkim Księstwie Poznań-
skim, ustawowo zobowiązani do czytania pisma, jego prenumera-
ty i popularyzacji wśród ogółu społeczeństwa.
W artykule autorka przedstawiła charakterystykę tego, ukazu-
jącego się w latach 1843–1845 pod dwoma tytułami, pisma – za-
równo od strony formalno-wydawniczej, jak i pod względem za-
wartości treściowej. 
Materiał i metoda 
Prasa abstynencka stanowi temat niszowy, a przy tym dość 
specyﬁczny. O miesięczniku ukazującym się w Wielkopolsce w la-
tach czterdziestych XIX w. pod tytułem „Pismo Centralne dla Spra-
wy Wstrzemięźliwości w Wielkim Księstwie Poznańskim” (1843), 
które rok później zmieniło swoją nazwę na „Zwiastun Wstrze-
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mięźliwości w Wielkim Księstwie Poznańskim” (1844–1845) znala-
zły się wzmianki tylko w książce Józefa Burszty [2] oraz w artyku-
łach Ludwika Formanowicza [17, 18], J.S. Witkowskiego [19], Izabeli 
Krasińskiej [20]. 
W niniejszym artykule wykorzystano analizę treści 27 tekstów 
wybranych z 36 numerów badanych tytułów (metoda jakościowa). 
Opisany został ruch abstynencki za granicą i w Wielkim Księstwie 
Poznańskim oraz osoby dla niego zasłużone. Analiza zawartości 
prasy pozwoliła także ukazać aspekty formalne badanych tytułów, 
czyli np. ich kompozycję, strukturę, wydawcę, druk, nakład, cenę. 
Nie podejmowano ilościowej analizy zawartości prasy z uwagi na 
zbyt małą liczbę odpowiednich artykułów. 
Omówienie 
W Wielkopolsce duże zasługi w krzewieniu wstrzemięźliwo-
ści alkoholowej miał La Roche. Był on chirurgiem, z pochodzenia 
Niemcem o francuskim rodowodzie, człowiekiem stanowczym 
i energicznym. Pełnił funkcję lekarza powiatowego. Mieszkał naj-
pierw w Zbąszynie, a następnie w Bninie i Kórniku [11, 12, 17, 18]. 
Jako lekarz znał negatywne skutki działania alkoholu na orga-
nizm ludzki, a jako społecznik posiadał zdolności obserwacyjne. 
Poznał zalety i wady miejscowego społeczeństwa. Józef Burszta 
określił go mianem „fanatycznego działacza–idealisty”, a zarazem 
ﬁlantropa [2]. 
Z inicjatywy La Roche’a powstała w 1840 r. jedna z pierwszych 
w Wielkopolsce, a bez wątpienia jedna z bardziej znanych na tych 
terenach, organizacji abstynenckich pod nazwą Towarzystwo ku 
Przytłumieniu Używania Wódki w Wielkim Księstwie Poznań-
skim.  Towarzystwo wydawało czasopismo w wersji polskiej „Pi-
smo Centralne dla Sprawy Wstrzemięźliwości w Wielkim Księ-
stwie Poznańskim” (1843), a w latach 1844–1845 jego kontynuację 
pod tytułem „Zwiastun Wstrzemięźliwości w Wielkim Księstwie 
Poznańskim”. Polska wersja pisma stanowiła jednak niedosta-
teczne, a wręcz nieudolne tłumaczenie niemieckiego oryginału 
[19]. Faktyczną siedzibą Towarzystwa i redakcji czasopisma był 
zapewne Bnin koło Kórnika (obecnie w granicach miasta Kórnika). 
Periodyk drukowano w Poznaniu w drukarni Bussego [16].
Towarzystwo otrzymało wsparcie od rządu. W dniu 30 lipca 
1844 r. generalny poczmistrz pruski, Nagler, w okólniku do urzę-
dów pocztowych w Prusach udzielił ulgi w opłatach pocztowych 
dla korespondencji towarzystw wstrzemięźliwości (Towarzystwa 
Wstrzemięźliwości w Królewcu i Towarzystwa ku Przytłumieniu 
Używania Wódki w Wielkim Księstwie Poznańskim w Kórniku). 
Natomiast rejencja w Bydgoszczy, na koszt rządu, wydała (ok. 
1838 r.) 2500 egzemplarzy broszury doktora Friedricha Liebetruta 
zatytułowanej Pożytek i szkodliwość picia wódki, wierna, prosta nauka 
dla narodu polskiego, chcąc uniknąć ubóstwa, doczesnego i wiecznego 
zatracenia. Na język polski przetłumaczył ją Henryk Siemianowski 
– nauczyciel z Koronowa. Była ona bezpłatnie rozdawana ludno-
ści, a do jej czytania zachęcano na łamach omawianego czasopi-
sma [17, 19–22].
Towarzystwo ku Przytłumieniu Używania Wódki w Wielkim 
Księstwie Poznańskim w Kórniku dzięki oﬁarnej działalności La 
Roche’a doczekało się kilku oddziałów – w Dobrzycy, Kruszwicy, 
Tuchorzy, Zbąszynie i Zdunach. W 1840 r. liczyło ok. 240 członków. 
Wśród działaczy tego Towarzystwa należy wymienić Polaków: 
nauczyciela Mrowicza z Kruszwicy i ks. Franciszka Kocińskiego 
proboszcza w Dobrzycy. Przeważnie jednak w prace Towarzystwa 
bardziej zaangażowani byli Niemcy. La Roche niejednokrotnie 
podkreślał, że kierowane głównie przez pruskich urzędników 
i ewangelickich pastorów Towarzystwo ku Przytłumieniu Używa-
nia Wódki w Wielkim Księstwie Poznańskim nie rozwijało się po-
myślnie. Wynikało to z małej liczby jego członków. Przyczyn tego 
można się doszukiwać w tym, że w jego władzach dominowali 
Niemcy, którzy zapewne byli wyznania protestanckiego. Polacy 
natomiast byli zaangażowani w ruch wstrzemięźliwości alkoho-
lowej organizowanej przez duchowieństwo rzymskokatolickie. 
W poszczególnych bowiem paraﬁach od połowy 1844 r. powsta-
wały kościelne bractwa trzeźwościowe – bractwa wstrzemięźli-
wości pod Opieką Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny 
skupiały ok. 100 tys. osób wszystkich stanów [2, 17, 19, 20, 21, 23, 
24]. Mimo masowości tego ruchu abstynenckiego nie należy go 
rozpatrywać przez pryzmat stosunków narodowych i religijnych, 
a jedynie społecznych. Księża nie występowali przeciw świeckim 
inicjatywom krzewienia wstrzemięźliwości alkoholowej, a nawet 
je popierali. Dowodem na to jest chociażby okólnik wydany 21 li-
stopada 1843 r. przez ks. Stanisława Gajerowicza – wikariusza ka-
pitulnego i generalnego administratora archidiecezji gnieźnień-
skiej i poznańskiej. Zawiera on prośbę o przychylność kapłanów 
dla Towarzystwa i wsparcie ﬁnansowe tej świeckiej organizacji 
abstynenckiej [19, 20, 25]. 
W 1843 r. La Roche wziął udział w pierwszym ogólnym zgroma-
dzeniu deputowanych towarzystw wstrzemięźliwości z Niemiec 
i Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Odbyło się ono w Hamburgu 
[26]. Dnia 19 lutego 1845 r. Towarzystwo ku Przytłumieniu Uży-
wania Wódki w Wielkim Księstwie Poznańskim obchodziło bardzo 
uroczyście piątą rocznicę powstania. Rocznicowe uroczystości od-
były się w Poznaniu i wzięło w nich udział przeszło 600 osób. Wśród 
zaproszonych gości nie zabrakło przedstawicieli wielkopolskiej 
elity rządzącej i intelektualnej. W „Zwiastunie Wstrzemięźliwości 
w Wielkim Księstwie Poznańskim” zamieszczono relację z rocz-
nicowych obchodów. Towarzystwo prawdopodobnie zaprzestało 
swojej działalności w wyniku niepokojów politycznych w latach 
1846–1848 [17, 21, 27]. 
Z uwagi na fakt, że omawiane pismo w latach 1841–1842 
ukazywało się w języku niemieckim, zasięg jego oddziaływania 
zwłaszcza wśród Polaków nie był duży. Zarządowi Towarzystwa 
zależało jednak, aby „owoc usiłowań upowszechnić” i dlatego po 
uzyskaniu poparcia wielu wpływowych osób, a zwłaszcza arcybi-
skupa gnieźnieńskiego i poznańskiego ks. Marcina Dunina Sulgo-
stowskiego, w styczniu 1843 r. rozpoczęto wydawanie periodyku 
w dwóch wersjach językowych: niemieckiej i polskiej. Wówczas 
też zmieniła się częstotliwość pisma z kwartalnika na miesięcznik 
i w 1843 r. ukazało się 12 numerów. Nakład wydania niemieckiego 
wynosił 3000 egzemplarzy, a polskiego tylko 1000, cena rocznej 
prenumeraty – 3 złp. płatne z góry. Abonować można go było we 
wszystkich urzędach pocztowych na terenie Wielkiego Księstwa 
Poznańskiego. Objętość numeru wynosiła 8 stron w układzie 
dwuszpaltowym, w obrębie rocznika numeracja ciągła (96 stron 
tekstu). Pismo nie było ilustrowane, wyjątek stanowiła ozdobna 
winieta. Trudno było wyodrębnić działy, skoro np. numer 8 wypeł-
niał tylko jeden tekst Odezwa do wszystkich przyjaciół ludu na temat 
konsumpcji napojów alkoholowych i walki z nałogiem pijaństwa 
[16, 28]. A każdy numer poprzedzało motto pochodzące z satyry 
Ignacego Krasickiego Pijaństwo:
„Patrz na człeka, którego ujęła moc trunku,
Człowiekiem jest z pozoru, lecz w zwierząt gatunku
Godzien się mieścić, kiedy rozsądek zaleje,
I w kontr naturze postać bydlęcą przywdzieje.”
Do prenumeraty miesięcznika redakcja zachęcała zwłaszcza 
lekarzy, nauczycieli, urzędników, właścicieli ziemskich narodowo-
ści polskiej i niemieckiej oraz katolickich i ewangelickich duchow-
nych. To od nich bowiem zależało popularyzowanie wychowania 
moralnego w społeczeństwie i napominanie mniej oświeconych, 
że nadużywanie alkoholu może stanowić zagrożenie dla zdro-
wia i życia. Redakcja apelowała, aby inteligencja i ziemianie nie 
okazywali nadmiernej litości osobom spożywającym trunki, lecz 
próbowali im pomóc, zachęcając np. do wstępowania w szeregi 
członków towarzystw abstynenckich [16]. 
Na łamach periodyku znalazło się szereg artykułów, których 
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celem było nauczanie (przestrzeganie i napominanie) czytelników 
wywodzących się z klas średniej i niższej o szkodliwości spoży-
wania trunków. Ostrzegano, że alkohol może stać się przyczyną 
wielu nieszczęść w życiu rodzinnym, nie wykluczając śmierci, 
zbrodni i samobójstw. Apelowano o zachowanie wstrzemięźliwo-
ści, gdyż trunki mogą doprowadzić do wielu chorób, w tym psy-
chicznych. Wskazywano, że droga do wyleczenia bywa niezwykle 
trudna, a leczenie w zakładzie, jak pokazały przykłady, jest oku-
pione licznymi cierpieniami [29–31].
La Roche zainicjował publikację cyklu artykułów, w których 
na temat alkoholizmu wypowiadali się lekarze z Niemiec oraz 
Wielkopolski. Na temat tego zgubnego nałogu swymi uwagami 
zechcieli podzielić się z czytelnikami m.in. lekarze z Osnabrück, 
Lübeck, Münster, chirurg powiatowy Seidel, lekarz wojskowy 
Ossner, królewski lekarz pułkowy Sinogowitz, lekarz nadworny 
Carus z Saksonii czy wolno praktykujący lekarz Eisner [32–38]. La 
Roche opracował zbiór ich spostrzeżeń i opublikował. Można było 
go kupić właśnie w siedzibie Towarzystwa oraz w księgarniach na 
terenie Wielkopolski [39].
Niezwykle interesujące są teksty poświęcone działalności To-
warzystwa ku Przytłumieniu Używania Wódki w Wielkim Księ-
stwie Poznańskim. Przykładowo, z ustawy oddziału Towarzystwa 
w Dobrzycy wynikało, że członkiem mógł zostać każdy, kto ze-
chciał powstrzymywać się od spożywania napojów alkoholowych 
i zachęcać innych, a zwłaszcza domowników, krewnych i przyja-
ciół do wstrzemięźliwości. Na członkach Towarzystwa spoczywał 
też obowiązek prenumeraty, czytania i rozpowszechniania swego 
organu prasowego. Członkiem Towarzystwa można było zostać 
po złożeniu przyrzeczenia i wpisaniu się do specjalnego rejestru. 
Z krótkiego sprawozdania z działalności oddziału Towarzystwa 
w Tuchorzy pod Wolsztynem wynika natomiast, że w 1843 r. na-
leżało do niego 59 członków, w tym sołtysi pobliskich wsi oraz 
ławnicy. Nad całością prac czuwał komisarz dystryktu Wolsztyn 
– Thüm [40, 41].
W grudniu 1843 roku redakcja pisma powiadomiła czytelników 
i prenumeratorów, że od stycznia 1844 r. periodyk ukaże się pod 
zmienionym tytułem „Zwiastun Wstrzemięźliwości w Wielkim 
Księstwie Poznańskim”. Mimo to zachowane zostały obie wersje 
językowe polska i niemiecka, ten sam redaktor i wydawca, dru-
karnia, częstotliwość ukazywania się, motto, a nawet winieta, ob-
jętość rocznika, dwuszpaltowy układ strony i cena.
Nieznacznie zmieniła się tylko zawartość treściowa miesięcz-
nika. Więcej artykułów zamieszczali mieszkańcy Wielkopolski, 
m.in. ks. Franciszek Kociński (Pobudka do trzeźwości), nauczyciel 
Mrowicz (Wódka, tyran ludzkości). Na uwagę zasługiwało opubliko-
wanie w piśmie krótkiego opowiadania pod tytułem Grzegorz z pod 
Racławic anonimowego autora. Akcja tego opowiadania rozgrywa-
ła się w czasach panowania Kazimierza Jagiellończyka [42–44]. Na 
szpaltach pisma publikowano przedruki artykułów zamieszcza-
nych wcześniej m.in. w prasie polskiej – w „Głosie Prawdy” czy 
„Galicji” [45, 46]. Były to jednak sporadyczne inicjatywy wydaw-
nicze. Nadal bowiem dominowały treści dotyczące ruchu wstrze-
mięźliwości na terenie Niemiec, chociażby Centralnego Związku 
Wstrzemięźliwości w Westfalii [47]. 
Zamieszczano również interesujące informacje o ruchu 
wstrzemięźliwości rozwijającym się poza granicami państwa 
niemieckiego. Pisano np. o irlandzkim zakonniku ze zgroma-
dzenia kapucynów o. Teobaldzie Mathew, którego działalność 
w latach 1838–1842 miała wpływ na spadek spożycia trunków 
w Irlandii [48]. 
„Zwiastun Wstrzemięźliwości w Wielkim Księstwie Poznań-
skim” przybliżył także dokonania trzeźwościowe niemieckiego 
duchownego ks. Mateusza J. Selinga, który podczas swojej podróży 
do Anglii spotkał się z o. Teobaldem Mathew i zafascynowany jego 
osobowością oraz działalnością, sam rozpoczął krucjatę przeciw 
pijaństwu. Przykładowo w liczącym 2079 mieszkańców mieście 
Meppen w Saksonii założył towarzystwo wstrzemięźliwości sku-
piające 1000 członków. Dobre rezultaty przyniosła działalność ks. 
Selinga wśród mieszkańców okolicznych wsi, którzy po wysłucha-
niu jego przejmujących homilii starali się ograniczać konsumpcję 
trunków [49]. 
O roli tego czasopisma świadczy fakt, że redakcje innych wy-
dawnictw periodycznych ukazujących się w Poznaniu, m.in. re-
dakcja „Orędownika Naukowego” – pisma o charakterze literac-
kim, popularyzowała wśród swoich czytelników miesięcznik 
„Zwiastun Wstrzemięźliwości w Wielkim Księstwie Poznańskim”. 
Zachęcała do publikacji na jego łamach rodzimych kwestii alko-
holowych, a nie np. angielskich realiów [50]. Prezentowane w cza-
sopiśmie treści na temat problemów związanych z alkoholizmem 
na terenie Wielkopolski lepiej mogły przemówić do czytelników 
pisma, aniżeli treści ślepo kopiowane z zagranicy, ze wskazaniem 
środków zaradczych. 
Wnioski
Większość tekstów drukowanych na łamach omówionych wy-
żej dwóch tytułów miesięcznika nie została przez nikogo podpisa-
na imieniem i nazwiskiem. Należy zatem przypuszczać, że pisał 
je sam redaktor La Roche. Podpisywane najczęściej bywały roz-
porządzenia władz pruskich (np. księcia Henryka LXII Reuss von 
Schleiza czy generalnego poczmistrza Naglera), listy oraz kazania 
katolickich i protestanckich kapłanów czy dostojników kościel-
nych (np. biskupa diecezjalnego tarnowskiego ks. Józefa Grzego-
rza Wojtarowicza, administratora diecezji kielecko-krakowskiej 
ks. Ludwika Łętowskiego, doktora Christiana Wilhelma Spiekera 
proboszcza Kościoła Mariackiego we Frankfurcie nad Odrą, Her-
manna Wilhelma Bödekera pastora z Hannoveru czy ks. Stanisła-
wa Gajerowicza).
Apele La Roche’a o przychylność czytelników i abonentów dla 
pisma i Towarzystwa, przejawiające się w prośbie o składanie 
datków pieniężnych i materialnych oraz zwiększenie sprzeda-
ży i prenumeraty, nie przyniosły oczekiwanych rezultatów [39]. 
W takiej sytuacji La Roche popadł w kłopoty materialne i zmuszo-
ny był w styczniu 1846 r. zawiesić dalsze wydawanie „Zwiastuna 
Wstrzemięźliwości w Wielkim Księstwie Poznańskim”. Słaby roz-
wój miesięcznika i w konsekwencji jego upadek nie może dziwić. 
Upadały wówczas bowiem także pisma gospodarcze, społeczne 
i literackie, nie mówiąc o tytułach niszowych o specyﬁcznej za-
wartości treściowej.
Założeniem programowym pisma było zapewne złączenie 
„w jeden obóz” dwóch różnych narodowości polskiej i niemieckiej 
i aż trzech różnych elementów klasowych ziemiaństwa, ducho-
wieństwa i mieszczaństwa. Miało to, zdaniem La Roche’a, przy-
czynić się do walki z plagą alkoholizmu, ostatecznie nie było jed-
nak w stanie zrealizować tego zadania [2].
Celem prasy abstynenckiej, a do tego typu periodyków można 
zaliczyć omówione w niniejszym artykule tytuły, było zwrócenie 
uwagi potencjalnym odbiorcom nie tylko na zagadnienia związa-
ne z alkoholizmem. Niektóre z pism abstynenckich poruszały na 
swych łamach zagadnienia: nikotynizmu, nadmiernego spożywa-
nia mięsa, rozpusty płciowej oraz hazardu. Problemem narkoma-
nii prasa abstynencka zaczęła się interesować dopiero w okresie 
międzywojennym. Wynika to z analizy zawartości treściowej po-
szczególnych tytułów. Prowadzone przez autorkę badania pozwo-
liły ustalić, że na ziemiach polskich w okresie zaborów oraz wśród 
Polonii za granicą, wydawanych było (do 1914 r.) przynajmniej 
25 tytułów prasowych, uważanych za abstynenckie. Poddane ana-
lizie tytuły wychodziły w języku polskim, bądź przynajmniej, tak 
jak w omawianym przypadku – w dwóch wersjach językowych, 
z których jedną była wersja polska.
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